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Özet
Bu çalışmada alanyazında yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik bir
yöntemle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Böylece uluslararası alanda yeşil restoranlar ile ilgili
araştırmaların performanslarını değerlendirmek ve bibliyometri aracılığıyla bu alandaki
çalışmaların evrimsel gelişimine ışık tutmak amaçlanmıştır. Yeşil restoranlar ile ilgili çalışmalara
bütüncül bir bakış sağlanması ve aralarındaki olası ilişkileri ortaya konulmasının alanyazına
önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulgularına göre bu alanda son iki yılda
yayınlanan çalışmaların sayısı önceki yıllara göre en az 3 katı artmış ve 4 yazar en çok sayıda
yayın yaparak ön plana çıkmıştır. Amerika, Güney Kore ve Tayland en çok yayın yapılan ülkeler
iken Tayland’daki Tamkang Üniversitesi ise bu alanda en çok yayın yapılan üniversite
konumundadır. Ayrıca ‘Green Pratices’ ve Green Restaurant’ kavramları ise en sık kullanılan ve
diğer anahtar kelimeler ile en güçlü bağlantıya sahip anahtar kelimeler olma özelliğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, yeşil restoran, bibliyometrik analiz

The Trace of Sustainability Approach in Gastronomy Science: Bibliometric
Analysis of Studies on Green Restaurants
Abstract
In this study, it is aimed to analyze the studies on green restaurants in the literature through a
bibliometric method. Thus, it is aimed to evaluate the performance of research on green restaurants
in the international databases and to shed light on the evolutionary development of studies in this
field through bibliometrics. It is thought that providing a holistic view to the studies on green
restaurants and revealing the possible relationships between them will make important
contributions to the literature. According to the research findings, the number of studies published
in this field in the last two years has increased at least 3 times compared to previous years, and 4
authors have come to the fore with the highest number of publications. While America, South
Korea and Thailand are the countries with the most publications, Tamkang University in Thailand
is the university with the most publications in this field. In addition, the concepts of 'Green Pratices'
1
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and Green Restaurant' show the feature of being the most frequently used keywords and having
the strongest connection with other keywords.
Keywords: sustainability, green restaurant, bibliometric analysis
Recommended Citation: Göral, M., Bulut, Z., Başar, B., & Kement, Ü. (2022). Sürdürülebilirlik
yaklaşımının gastronomi bilimindeki iz düşümü: Yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların
bibliyometrik analizi [The trace of sustainability approach in gastronomy science: Bibliometric
analysis of studies on green restaurants]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha
iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–13). USF M3 Publishing.
https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
Sürdürülebilirlik, insanoğlunun doğal kaynaklardan faydalanılması ile onları yok etmesi veya
telafisi çoğu zaman mümkün olmayan hasarlar açması arasındaki farkı ortaya koymak için
geliştirilmiş bir kavramdır. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilirlik yaklaşımı insanın doğayla olan
ilişkisinde izlenmesi gerek ilkeleri belirlemektedir. Bu bağlamda, kaynakların tüketiminin söz
konusu olduğu hemen her alanda olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de sürdürülebilirlik
anlayışının yerleşmesi büyük önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada insanların yeme içme
alışkanlıkları da tıpkı yaşam tarzı ev giyim gibi gün geçtikçe küresel trendler tarafından belirlenen
tek tip bir forma dönüşmektedir. Ünlü markaların ürettikleri sağlıksız ve yapay fastfood ürünlere
yönelik yönelim hızla artmaktadır. Tam bu noktada gastronomi bilimi otantik yerel kültürü ve
mirası ifade etmenin bir yolu olarak ifade edilebilir (Richards, 2002). Çevreye karşı duyarlılık,
kaynakların tükenmesi ile ilgili endişeleri sebebiyle restoranların çevreci başka bir ifadeyle yeşil
uygulamalara yönelmesi hem doğaya karşı bir sorumluluk hem de yine çevre hassasiyeti olan ve
çevre dostu davranışlar sergileyen tüketicileri çekmek için bir pazarlama stratejisi olarak
değerlendirilebilir (Haukeland ve Jacobsen, 2001). Bu anlayışla ortaya çıkan yeşil restoranlar
menülerinde n bir takım yerel, organik ve çevre dostu yiyecekleri bulundurmanın yanı sıra çevreci
uygulamalara yönelen restoranları ifade etmektedir (Jang vd., 2011). Geleneksel restoranlardan en
önemli farkı ise enerji ve verimlilik amaçları doğrultusunda kullanımı azaltma, yeniden kullanma
ve geri dönüşüm olmak üzere üç konuda çaba göstermeleridir. (Gilg vd.,2005; Namkung ve Jang,
2013). Literatürde yeşil restoranlarla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların
odakları birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle ilgili çalışmalara bütüncül bir bakış
sağlanması ve aralarındaki olası ilişkileri ortaya konulmasının alanyazına önemli katkılarının
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışmayla birlikte sürdürebilirlik yaklaşımının gastronomi
alanında uygulamaya dönüşmüş çıktıları olarak değerlendirilebilecek yeşil restoran trendinin genel
çerçevesine dair bir fikir oluşmasına da olanak tanıması çalışmayı alanyazın için önemli hale
getirmektedir.
Bu çalışmada alanyazında yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik bir
yöntemle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile uluslararası alanda yeşil restoranlar ile
ilgili araştırmaların performanslarını değerlendirmek ve bibliyometri aracılığıyla bu alandaki
çalışmaların evrimsel gelişimine ışık tutmak amaçlanmıştır. Bibliyometrik analiz yöntemi belirli
bir alandaki çalışmaların performanslarında ortaya çıkan eğilimleri takip etmek ve çeşitli iş birliği
ve araştırma bileşenlerini ortaya çıkarmak ve bir alanın bilgi yapısını keşfetmek gibi çeşitli
nedenlerden ötürü kullanılmaktadır (Donthu vd., 2021). Bibliyometrik çalışmaların amacı, ulusal
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veya uluslararası araştırmaların performanslarını ölçmek veya bibliyometri yardımıyla bir bilim
alanının evrimsel gelişimini değerlendirerek ortaya çıkan eksikliklere ışık tutmaktır
(Krishnamoorthy vd., 2009).
Kavramsal Çerçeve
Günümüzde tüketiciler satın alma davranışı gerçekleştirirken, çevreye duyarlı mal ve hizmetleri
daha çok tercih etme eğilimindedir (Dewald vd., 2014). Birçok farklı sektörde kendini hissettiren
bu durum, restoran işletmelerinin de faaliyetlerinde çevreye duyarlılık anlayışı benimsenmesine
neden olmuştur. Yeşil restoranlarda yemek yiyen birçok müşteri kendini çevreye duyarlı tüketici
olarak hissetmekte ve yemek yemenin yanı sıra çevre için iyi bir davranışta bulundukları
duygusunu hissettirmektedir (Kwok vd., 2016). Doğayı, tarımı korumak ve gelecek nesillere
aktarabilmek adına yapılan sürdürülebilir yeşil dostu uygulamaların, birçok restoran tarafından
benimsendiği ve bu sorumluluğa yönelik faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir (Arun vd., 2021;
Kwok vd., 2016; Namkung ve Jong, 2014; Park vd., 2020; Teng vd., 2014).
Özellikle 1987 yılından itibaren turizm endüstrisinde yeşil dostu uygulamaların ve
sürdürülebilirlik anlayışının giderek yayıldığı görülmektedir (Namkung ve Jang, 2014: 3).
Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun Brundtland Raporu (1987)’nda
sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar verilmeden bugünün
nesillerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik
anlayışından doğan yeşil kavramının özüne inildiğinde, çevre dostu uygulamaları içeren ve
çevrenin korunarak, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaç edinen bir anlayıştır (Wang vd.,
2013: 264). Çevre dostu anlayışıyla kurulan ve faaliyet gösteren yeşil restoranlar ise enerji
tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmış, yerellik, atık yönetimi, geri dönüşüm ve kültürel
değerlere saygı ilkelerini benimsemiş işletmeler olarak tanımlanabilir (Arun vd., 2021; Choi ve
Parsa, 2006; Di Pietro vd., 2013; Dutta vd., 2008; Lorenzini, 1994). Yeşil dostu restoranların
odaklandığı beş temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar 3R olarak adlandırılan (reduce-reuserecycle) azalt- yeniden kullan -geri dönüştür ve 2E (energy- efficiency) enerji - verimliliktir (Lita
vd., 2014). Bu unsurlara özen göstererek faaliyet gösteren restoranlar, yeşil restoran olabilmek için
başvurabilmektedir. Bu temel ilkelerin yanı sıra 1990 yılında Amerika’da faaliyete geçen Yeşil
Restoranlar Birliğinin geliştirdiği Green Restourant Certification Standars, tarafından belirlenen,
temel kriterler enerji verimliliği, su tasarrufu, geri dönüşüm, yerel ve organik gıdaların korunması,
kirliliğin önlenmesi, doğaya en az zararlı kimyasal ürünlerin tercih edilmesi, sürdürülebilir
yapıların inşası ve eğitimdir (GRA, 2021). Türkiye’de ise yiyecek-içecek endüstrisinin
sürdürülebilirliğini sağlamak adına, Boğaziçi Üniversitesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından geliştirilen sertifika sistemi yürütülmektedir.
Yeşil restoranlar üzerine alan yazında yer alan ve farklı alanlar tarafından kavramın
değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur. Yeşil hareketinin restoran yöneticilerine getireceği
maliyetler (Choi ve Porsa, 2006) yeşil uygulamaların örgütsel ve yönetimsel tutumlara etkisi
(Chou vd., 2012), müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisi (Wang, 2012; Yusof
ve Jamaludin, 2015), marka değeri oluşturmadaki etkisi (Nomkung ve Jong, 2013), satın alma
niyeti üzerindeki etkisi (Di Pietro vd., 2013), yerel halkın yeşil restoranlara karşı algı ve tutumları
(Litaa vd., 2014), işletme performansı üzerine etkisi (Perramon vd., 2014), restoranlarda yeşil
uygulamaların ölçülüp yönetilebilmesi (Ma ve Ghiselli, 2016) yeşil restoranlara yönelik farklı
alanlarda yapılmış çalışmalara örnek verilebilir.
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Yöntem
Bu araştırmada veri analiz tekniği olarak bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Çalışmanın verileri
uluslararası çerçevede tüm bilimleri kapsayan özet ve indeksleme veri tabanı olan Scopus’tan elde
edilmiştir (Boyle ve Sherman, 2006; Klapka ve Slaby, 2018). Scopus veritabanı, bilim, teknik ve
tıbbi dergi makalelerine ve bu makalelerde kullanılan referanslara erişim imkanı sağlayarak,
araştırmacının zaman anlamında ileri ve geri yönlü arama yapmasına olanak sağlar (Burnham,
2006). Bu nedenle araştırmada, 06.01.2022 tarihinde Scopus veri tabanı kullanılarak tarama
yapılmıştır. Taramada başlık alanında, “green”, “restaurant” ve tamamında “sustainability”
anahtar kelimeleri arama sonuçlarının çıkarılması için referans olarak kullanılmıştır. Scopus veri
tabanındaki arama şekli (Title ("green") andTitle ("restaurant") and all ("sustainability")) olarak
gösterilmektedir. Tarama sonucunda erişilen 2007-2022 yılları arasında yayımlanmış 58 çalışma
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Erişilen bu çalışmalar Scopus veri tabanında analiz halinde
sunulan “yayın yılı, yazarlar, konu alanları, kurumlar, ülkeler, yayın türü, kaynaklar ve anahtar
kelimeler” parametrelerine göre bibliyografik ayrıntılar derlenerek değerlendirilmiştir.
Sürdürülebilir yeşil restoran ile ilgili çalışmaların tarih aralıkları, veri tabanında konu ile ilgili
yayımlanmış ilk ve son çalışmaya göre belirlenmiştir. Çalışmanın evrenini, uluslararası literatürü
kapsayan veri tabanlarındaki sürdürülebilir yeşil restoran konularına ilişkin yayımlanmış
çalışmalar oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Scopus veri tabanında başlık alanına “green”,
“restaurant” ve tüm alanlarda “sustainability” anahtar kelimeleri yazılarak tarandığında erişilen
çalışmalar oluşturmaktadır. Scopus veri tabanından erişilen kayıtlar CSV Excel formatına
dönüştürülmüş ve görsel analiz amacıyla VOSviewer' a yüklenmiştir. VOSviewer, WoS veya
Scopus gibi elektronik veri tabanlarından elde edilen bibliyometrik verileri analiz edebilen ve
sonuçları gelişmiş seçenekler kullanarak görselleştirebilen güvenilir bir bilgisayar yazılımıdır
(Van Eck & Waltman, 2014).
Bulgular
Araştırmanın bibliyografik analizi, Scopus veri tabanından “green”, “restaurant” ve
“sustainability” anahtar kelimeleri taranarak elde edilmiştir. Yapılan taramada, “sürdürülebilir
yeşil restoran” konusunda 2007-2022 yılları arasında yayımlanmış 57 çalışmaya ait veriler tablo
haline getirilerek ve görselleştirilerek yorumlanmıştır.
Sürdürülebilir yeşil restoran ile ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımları Tablo 1’e göre
incelendiğinde, uluslararası yazında konu ile ilgili ilk çalışma 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda en fazla artış 2013 yılından sonra yaşanmıştır. 2020 yılı, toplam
16 çalışma ile sürdürülebilir yeşil restoran konusunda en fazla çalışmanın yapıldığı yıl olarak
görülmektedir. Türkiye’den sürdürülebilir yeşil restoran konusunda yapılan ilk çalışma biri Türk
olmak üzere çok yazarlı olarak 2020 yılında “Exploring the drivers and barriers to green supply
chain management implementation: A study of independent UK restaurants” adıyla
yayımlanmıştır.
Tablo 2’ye göre, sürdürülebilir yeşil restoranlar konusuna ilişkin yapılan çalışmalar, yazarların
yayın sayılarına göre değerlendirildiğinde, konu ile ilgili en fazla 3 çalışma ile 4 yazar öne
çıkmaktadır. Bu yazarlar sırasıyla, Güney Kore’deki Sejong Üniversitesi’nden Heesup Han,
ABD’deki Kansas Devlet Üniversitesi’nden Junehee Kwon, Çin’deki Yango Üniversitesi’nden
Yiman Teng ve Tayvan’daki Tamkang Üniversitesi’nden Kunshan Wu’dur. Konu ile ilgili olarak
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Türkiye’den İzmir Yaşar Üniversitesi’nden Banu Yetkin Ekren, diğerler üçü yabancı olmak üzere
toplam 4 yazarlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmadaki diğer yazarlar; Birleşik Kralllık,
Bristol’deki Bristol İşletme Okulu’ndan Sophie Meager ve Vikas Kumar ile yine Bristol’deki the
West of England Üniversitesi’nden Daniela Paddeu’dur.
Tablo 1. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Yıl
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Yayın Sayısı
1
12
16
4
4
2
5
2
3
5
1
0
2
0
0
1

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 2. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yazarlara Göre Dağılımı
Yazar
Han, H.
Kwon, J.
Teng, Y.M.
Wu, K.S.
Cheng, C.C.
Huang, D.M.
Huang, Y.K.
Hwang, K.
Khan, N.
Kim, W.H.

Yayın Sayısı
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 3’teki sürdürülebilir yeşil restoranlara ilişkin çalışmaların konu alanlarına göre dağılımları
yorumlandığında, konu ile ilgili 36 çalışma “işletme, yönetim ve muhasebe” alanında
gerçekleştirilmiş olup ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada yer alan 24 çalışma, turizmi de
kapsayan “sosyal bilimler” alanında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den konu ile ilgili çalışma,
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Tablodaki bulgulara göre, sürdürülebilir
yeşil restoranlar konusunun farklı alanlarda çalışma konusu olarak ele alınması bakımından çok
disiplinli bir özellik sergilemektedir.
Tablo 4 incelendiğinde, Tayvan'nın Yeni Taipei Şehri’nde yer alan Tamkang Üniversitesi,
toplamda 6 yayın ile sürdürülebilir yeşil restoranlar konusuyla ilgili en fazla akademik çalışma
yapılan üniversitedir. Türkiye’den sürdürülebilir yeşil restoranlar konusunda, içinde İzmir’deki
Yaşar Üniversitesi’nin de bulunduğu çok yazarlı 1 çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 3. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Konu Alanlarına Göre Dağılımı
Araştırma Alanı
İşletme, Yönetim ve Muhasebe
Sosyal Bilimler
Çevre Bilimi
Enerji
Mühendislik
Ekonomi, Ekonometri ve Finans
Tarım ve Biyoloji Bilimleri
Sanat ve Beşeri Bilimler
Bilgisayar Bilimi
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji
Kimya Mühendisliği
Karar Bilimleri
Dünya ve Gezegen Bilimleri
Matematik

Yayın Sayısı
36
24
15
12
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 4. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yayımlandıkları Kurumlara
Göre Dağılımı
Kurum
Tamkang Üniversitesi
Cal Poly Pomona Üniversitesi
Purdue Üniversitesi
Sejong Üniversitesi
Kansas Devlet Üniversitesi
Kyung Hee Üniversitesi
Iowa Eyalet Üniversitesi
The Hong Kong Polytechnic Üniversitesi
Griffith Üniversitesi
College of Health and Human Sciences, Purdue

Yayın Sayısı
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde, sürdürülebilir yeşil restoranlar konusu ile ilgili en fazla çalışma yaparak
birinci sırada yer alan ülke Amerika Birleşik Devletleri (n=22) olarak görülmektedir. Ardından
konu ile ilgili en fazla ve eşit çalışma yapan ülkeler Güney Kore (n=14) ve Tayvan (n=14)’dır.
Sürdürülebilir yeşil restoranlar konusunda uluslararası boyutta yapılan çalışmalarda Türkiye 25
ülke arasından 23. sırada yer almaktadır.
Sürdürülebilir yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların yayın türüne göre dağılımını gösteren
Tablo 6 incelendiğinde, çalışmaların yalnızca makale (n=56) ve bildiri (n=2) türünde yayımlandığı
görülmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların neredeyse tamamı makale olarak
yayımlanmıştır. Türkiye’den konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışma bildiri türünde
yayımlanmıştır.
Tablo 5. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yayımlandıkları Ülkelere Göre
Dağılımı
Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Güney Kore
Tayvan
Çin
Avustralya
Malezya
İspanya
Hindistan
Mısır
Hong Kong

Yayın Sayıları
22
14
14
6
4
4
4
3
2
2

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.
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Tablo 6. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı
Yayın Türü
Makale
Bildiri

Yayın Sayısı
56
2

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 7’de Sürdürülebilir yeşil restoranlar ile ilgili çalışmaların yayımlandığı kaynaklar
incelendiğinde, 12 akademik çalışma ile “International Journal of Hospitality Management” adlı
dergi ilk sırada yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak, Türkiye’den bir yazarın katılımıyla
gerçekleştirilen dört yazarlı bildiri, tamamen yüksek kaliteli konferans bildirilerini yayınlamaya
odaklanan ve açık erişimli olan “Procedia Manufacturing” adlı dergide yayımlanmıştır.
Tablo 7. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Kaynaklara Göre Dağılımı
Kaynaklar
International Journal of Hospitality Management
Sustainability Switzerland
International Journal of Contemporary Hospitality Management
Business Strategy and The Environment
International Journal of Hospitality and Tourism Administration
Journal of Foodservice Business Research
Tourism and Hospitality Research
Anatolia
Cornell Hospitality Quarterly
Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Yayın Sayısı
12
10
3
2
2
2
2
1
1
1

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.

Tablo 8’deki, sürdürülebilir yeşil restoranlar ile ilgili çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelere
ilişkin tablo incelendiğinde, konuya ilişkin çalışmalarında en sık kullanılan anahtar kelime 15 kez
kullanımla “Green Practices” ve “Green Restaurant” olarak tespit edilmiştir. Ardından sırasıyla en
fazla “Sustainability”, “Green Restaurants”, “Restaurant” ve “Restaurants” kelimeleri
kullanılmıştır.
Tablo 8. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelere
Göre Dağılımı
Anahtar Kelimeler
Green Practices
Green Restaurant
Sustainability
Green Restaurants
Restaurant
Restaurants
Attitude
Perception
Sustainable Development
Consumption Behavior
Environmental Concern
Firm Performance
Green Supply Chain Management
Intention
Restaurant Industry
User-generated Content
Behavioral Intention
Consumer Behavior
Food Quality
Green Innovation

Frekans
15
15
14
8
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Kaynak. Scopus veri tabanından derlenmiştir.
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Scopus Veri Tabanında Yer Alan Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların
Görsel Ağ Haritalaması
Scopus veri tabanından elde edilen çalışmalara ait veriler VOSviewer’a aktarılarak, “ortak
yazarlılık” (Co-Authorship) ve “birlikte bulunma” (Co-occurrence) analizleri gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu analizlerde, her bir parametreye karşılık gelen, bağlantıları güçlü kavramlar
üzerine haritalandırma yapılmıştır. “Ortak yazarlılık” parametresine göre analizler bağlantıları
güçlü olan “yazarlar, organizasyonlar ve ülkelere” göre yapılmıştır. “Birlikte bulunma”
parametresine göre analizler ise, bağlantıları güçlü olan “yazar anahtar kelimelerine” göre
yapılmıştır.
Şekil 1’de sürdürülebilir yeşil restoranlar konusunda çalışma yapmış olan 148 yazar arasındaki
ilişki görselleştirilmiştir. Harita, bir yazarın en az “1” çalışma yapması ve bir yazarın çalışmasına
yapılan atıf sayısı ise en az “0” olması koşulu belirlenerek oluşturulmuştur. 148 yazarın tamamı
bu eşik değerleri karşılamaktadır. Oluşturulan ağ haritasındaki 148 yazardan bazılarının birbiri ile
ilişkisi bulunmamaktadır. Birbirleri ile en fazla bağlantısı olan yalnızca 8 yazar bulunmaktadır. Bu
nedenle aralarında en fazla ilişkinin bulunduğu bu 8 yazara ait görsel ağ haritası oluşturulmuştur.
Yazarlar arasında yeşil ve kırmızı renkte iki ayrı kümelenmenin olduğu görülmektedir. Daire
büyüklüğü yazarların çalışma sayısı fazlalığını, daire renkleri hangi yazarların iş birliği yaptığını,
daire aralarındaki çizgiler ise yazarların birbirleriyle olan ilişkilerini göstermektedir. Harita
üzerinde yazarlar arasında toplam 16 bağlantı bulunmaktadır. Yazarların çalışma sayısına göre
değerlendirildiğinde, haritada merkezi konumda yer alan Avustralya’daki Griffith Üniversitesi,
Turizm, Spor ve Otel İşletmeciliği Bölümünden Ricardo Mahshi, 2 çalışma, 7 yazar ile bağlantı
ve 1 alıntılanma ile diğer yazarları besleyen ve güçlü ilişkisi olan yazar konumundadır.
Şekil 1. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yazarlarına Göre Dağılımının
Bibliyometrik Ağ Analizi

Sürdürülebilir yeşil restoranlar konusunda yayın veren ve bu konuda bağlantı gücü yüksek
kurumlara ait ağ haritası yukarıda Şekil 2’de verişmiştir. Bir kurumun çalışma sayısı en az “1” ve
aldığı atıf sayısı en az “0” seçilerek sonuçlar elde edilmiştir. Kurumların her biri için, diğer
kurumlarla olan ortak yazarlık bağlantılarının toplam gücü hesaplanarak toplam bağlantı gücü en
yüksek olan kurumlar seçilmiştir. 139 kurumun tamamı bu eşik değerleri karşılamaktadır. Bağlantı
gücü en fazla olan 7 kurum seçilerek harita oluşturulmuştur. Kurumlar arasında kırmızı renkte
yalnızca 1 kümelenme oluşmuştur. Kurumlar arasında toplam 21 bağlantı bulunmaktadır.
Kurumların gerçekleştirdikleri çalışma (1), bağlantı (6) ve alıntılanma (17) sayıları aynı
olduğundan ve en güçlü ilişkinin bu kurumlar arasında olmasından dolayı yalnızca bir
kümelenmeye ait ağ haritası görselleştirilmiştir. Haritada yer alan ve birbirleriyle en fazla

https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol16/iss9781955833103/23
DOI: https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

8

Goral et al.: The trace of sustainability approach in gastronomy science: Bibliometric analysis of studies on green restaurants

bağlantıya sahip kurumlar; Stavanger Üniversitesi (The Norwegian School of Hotel Management),
North-West Üniversitesi (Optentia Research Focus Area), Ural Federal Üniversitesi (Laboratory
of International and Regional Economy), Bergen Üniversitesi (Department of Psychological
Sciences), Torino Üniversitesi (Department of Management), Agder Üniversitesi (Department of
Management) ve Hint Yönetim Enstitüsü Rohtak (Area of Marketing and Strategy) olarak yer
almıştır. Haritada yer alan kurumlar arasında sürdürülebilir yeşil restoranlar konusu ile ilgili
çalışmalarıyla öne çıkan bir kurum bulunmamaktadır.
Şekil 2. Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yayımlandıkları Kurumlara Göre
Dağılımının Bibliyometrik Ağ Analizi

Sürdürülebilir yeşil restoranlar konusunda çalışma yapan ülkelerin ağ haritası Şekil 3’te
gösterilmektedir. Bir ülkenin konu kapsamında gerçekleştirdiği çalışma sayısı en az “1” ve
alıntılanma sayısı en az “0” seçilerek veriler elde edilmiştir. 26 ülkenin 26’sı bu eşik değerleri
karşılamaktadır. Ülkelerin her biri için diğer ülkelerle olan ortak yazarlık bağlantılarının toplam
gücü hesaplanmış ve birbirleriyle bağlantı gücü en yüksek olan 13 ülke seçilmiştir. VOSViewer
görselleştirmesinin basitliği için en yüksek çalışmalara sahip ilk 13 ülke ile sınırlandırılmıştır. Bu
verilerin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan haritada, kalın çizgi ile gösterilen ülkelerin daha
güçlü bir ilişki içerisinde oldukları görülmektedir. Haritadaki dairelerin büyüklüğü ülkelerin
çalışma sayısı fazlalığını, daire renkleri hangi ülkelerin iş birliği içerisinde olduğunu, daire
aralarındaki çizgiler ise ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerini göstermektedir. Ülkelere ait farklı
renklerde birbirleriyle bağlantılı 4 kümelenme ve toplam 25 bağlantı bulunmaktadır. Ülkeler
arasında konu ile ilgili en fazla çalışmaya (n=22) ve alıntılanmaya (n=788) sahip ülke olan
Amerika Birleşik Devletleri, toplamda 17 ülke ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütmüştür. \
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Şekil 3.Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmaların Yayımlandıkları Ülkelere Göre
Dağılımının Bibliyometrik Ağ Analizi

Şekil 4’te sürdürülebilir yeşil restoranlar çalışmalarında en çok kullanılan anahtar kelimelerin ağ
haritası gösterilmektedir. Bir anahtar kelimenin tekrar sayısı en az “1” seçilerek veriler elde
edilmiştir. 213 anahtar kelimenin tamamı bu eşik değerleri karşılamaktadır. Toplam bağlantı gücü
en yüksek olan 176 anahtar kelime seçilerek ağ haritası oluşturulmuştur. Anahtar kelimelere ait
farklı renklerde birbirleriyle ilişkili 13 kümelenme ve toplam 531 bağlantı bulunmaktadır. Daire
büyüklüğü anahtar kelimelerin kullanım fazlalığını, daire renkleri hangi anahtar kelimelerin bir
arada kullanıldığını, daire aralarındaki çizgiler ise kelimelerin birbirleriyle olan ilişkilerini
göstermektedir. Şekilde, çalışılan konu alanlarının her birinde kümeleri göstermektedir. Yeşil
restoran, tutum, çevresel kaygı ve inançlar anahtar kelimelerinin aynı kümede (kırmızı alan)
olduğu görülebilir. Bu da aralarında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Sürdürülebilir yeşil
restoranlar konulu çalışmalarda en çok tekrarlanan anahtar kelimeler sırasıyla green practices
(n=15), green restaurant (n=15), sustainability (n=11), green restaurants (n=8), attitude (n=4) ve
restaurant (n=4) olarak görülmektedir.
Şekil 4.Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar ile İlgili Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelere
Göre Dağılımının Bibliyometrik Ağ Analizi
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Sonuç ve Öneriler
Her alanda etkisi görülen sürdürülebilirlik yaklaşımının gastronomi alanında en belirgin
etkilerinden biri yeşil restoranlar olmuştur. Yeşil restoranlar gerek menu planlamalarında gerek
ise atık yönetim sistemlerinde çevresel hassasiyet içeren politikalar izleyen restoranları ifade
etmektedir. Sürdürülebilir yeşil restoranlar ile ilgili akademik çalışmaları inceleyen bu çalışmada
bibloyemetrik tekniklerden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular arasında en çok göze çarpan
bulgu son iki yılda yeşil restoranları içeren çalışmaların sayısının önceki yıllara nazaran radikal
bir artış göstermesidir. Bu durum Covid-19 pandemisinin gastronomi alanında çalışan
akademisyenleri çevre konulu çalışmalara yönlendirmiş olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Öyle
ki literatürde Covid-19 pandemisinin çevre duyarlılığı ve çevre dostu davranışlara etkisini ortaya
koyan birçok çalışma vardır (Ramkissoon, 2020; Lucarelli vd.,2020; Daryanto vd.,2022).
Yazarların yayın sayıları açısından bakıldığında ise üçer çalışmayla dört yazarın ön plana çıktığı
görülmektedir. Bu yazarlar sırasıyla, Güney Kore’deki Sejong Üniversitesi’nden Heesup Han,
ABD’deki Kansas Devlet Üniversitesi’nden Junehee Kwon, Çin’deki Yango Üniversitesi’nden
Yiman Teng ve Tayvan’daki Tamkang Üniversitesi’nden Kunshan Wu’dur. Junehee Kwon şu an
ABD’deki Kansas Üniversitesi’nde görev yapıyor olsa da dört yazarın da Asya kökenli olmaları
dikkat çekmektedir. Bu bulgu bilim dünyasının sürdürülebilirlik çalışmalarına ilgilerinin kültürel
değişkenler açısndan farklılık gösterebileceğini ve böyle bir karşılaştırma içeren çalışmalara
ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.
Yeşil Restoranlar ile ilgili çalışmalar alanları açısından incelendiğinde en çok ‘İşletme, Yönetim
ve Muhasebe’ (n=36) sosyal bilimler (n=24) alanlarında olmak üzere çevre bilimlerinden ve
enerjiden kimya münendisliği ve matematiğe kadar ondört farklı alanda çalışmaya rastlanaktadır.
Türkiye’den konu ile ilgili çalışma, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Bu
durum, yeşil restoranlar konusunun farklı alanlarda çalışma konusu olarak ele alınması
bakımından çok disiplinli bir yapı gösterdiği söylenebilir. Tayvan'daki Tamkang Üniversitesi ise
toplamda 6 yayın ile yeşil restoranlar konusuyla ilgili en fazla akademik çalışma yapılan üniversite
olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde de konu ile ilgili Yaşar Üniversitesi’nden çok yazarlı bir
çalışma bulunmaktadır. Ülkeler açısından değerlendirildiğinde ise ABD 22 çalışmayla yeşil
restoranlar ile ilgili en fazla çalışma yapan ülke konumundadır. Onu Güney Kore ve Tayland
izlemektedir. Türkiye ise 25 ülke arasından 23. Sırada yer almaktadır. Bu durum yeşil restoranlar
ile ilgili çok az sayıda çalışma yayınlandığı şeklinde yorumlanabileceği gibi ülkemizde
gerçekleştirilen yeşil restoran konulu çalışmaların çok sınırlı düzeyde Scopus veri tabanında
yayınlandığı şeklinde de yorumlanabilir.
Yeşil restoranlar ile ilgili çalışmaların yayımlandığı kaynaklar incelendiğinde, 12 akademik
çalışma ile “International Journal of Hospitality Management” adlı dergi ilk sırada yer almaktadır.
Dergi incelendiğinde, Sürdürülebilir yeşil restoranlar konusundaki ilk çalışma 2012 yılından
başlamak üzere, neredeyse her yıl konuya ilişkin yayın yapıldığı görülmektedir. Çalışmaların
anahtar kelimeleri incelendiğinde ise “Green Pratices” ve “Green Restaurant” ifadelerinin en sık
kullanılan kavramlar olduğu görülmektedir.
Yeşil restoran konulu çalışmaları gerçekleştiren yazarlar arasındaki ilişki incelendiğinde
birbirleriyle en fazla bağlantısı bulunan 8 yazar olduğu görülmtektedir. Bu yazarlar arasında
Ricardo Mahshi, 2 çalışma, 7 yazar ile bağlantı ve 1 alıntılanma ile diğer yazarları besleyen ve
güçlü ilişkisi olan yazar konumundadır. Stavanger Üniversitesi (The Norwegian School of Hotel
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Management), North-West Üniversitesi (Optentia Research Focus Area), Ural Federal
Üniversitesi (Laboratory of International and Regional Economy), Bergen Üniversitesi
(Department of Psychological Sciences), Torino Üniversitesi (Department of Management),
Agder Üniversitesi (Department of Management) ve Hint Yönetim Enstitüsü Rohtak (Area of
Marketing and Strategy) birbirleriyle en fazla bağlantısı olan 7 kurum olarak görülmktedir. Bu
kurumlar arasında sürdürülebilir yeşil restoranlar konusu ile ilgili çalışmalarıyla öne çıkan bir
kurum bulunmamaktadır.
Ülkeler arası bağlantılar incelendiğinde ise ABD diğer ülkeler ile en fazla iş birliği içinde olan
ülke konumundadır. Yeşil restoran çalışmaları bağlamında ABD ile en fazla iş birliği içinde olan
ülkenin de Güney Kore olduğu görülmektedir. Bu sonuç sürdülebirlik yaklaşımı ve yeşil
restoranlar ile ilgili gösterilen bilimsel çabanın ülkeler hatta kıtalar ötesine taşındığına dair ip ucu
vermektedir. Anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri ortaya koyan sonuçlara bakıldığında yeşil
restoran ve yeşil uygulamaların en sık kullanılan ve diğer anahtar kelimeler ile en çok bağlantısı
olan anahtar kelimeler olduğıu görülmektedir. Bu kavramların çoğunlukla tutum ve çevresel kaygı
gibi kavramlarla ilişkilerinin güçlü olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak bu analiz yeşil restoran
konusunun birçok alanla ilişiği olan multidisipliner bir yapıda olduğu ve birçok ülke ve kurumun
ilgi gösterdiği bir konu olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde bu alanda yapılan çalışma çok
yeterli düzeyde görülmemektedir.
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